


















Japanese  martial  arts.  Kata  has  become  an  internationally  recognised  symbol  for  the  Japanese 
approach to teaching, learning and creativity and has been referred to as “a pattern structure of the 










This paper  is  informed by an  interpretive paradigmatic  view,  the methodology  for which utilises 
documentary  analysis  techniques  including  hermeneutics  (Kuckartz,  2014),  qualitative  content 
analysis (Forman & Damschroder, 2007; Kuckartz, 2014), and grounded theory (Glaser & Strauss, 
1967;  Strauss  &  Corbin,  1998).  Drawing  on  existing  sources  of  information,  starting  with  the 
original texts of the founders of the martial arts commonly practiced today, and branching out into 






It  was  found  that  the  spiritual  influences  on/of  Bushido  have  continued  to  inform  the  martial 
practices  that  continue  to emerge  from  Japan  to  this day. The principles of Bujutsu, and  the  later 
budo, martial arts were found to be deeply rooted in spiritual ideologies from Buddhism, Shintoism, 
and  Confucianism.  This  was  most  profoundly  noticed  in  the  preoccupation  with  the  study,  and 
acceptance, of death that was said to free a warrior’s mind to allow them to become positive moral 
and social agents. Thorough analysis found that socio‐political developments in Japan led to bujutsu 
being seen as an anachronistic  legacy of  the ruling samurai  class, and so a greater emphasis was 








and  imitation  also  constitutes  a  link  to  the  historical  combative  lineage  of  bujutsu.  Further,  the 
lineage  implied  a  spiritual  connection  to  the  origins  of  bushido  that  became  evident  from  the 





Analysis  found that a  failure  to recognise  the sociocultural setting of kata’s origin has  led to kata 
based training being afforded less importance in Western practice due to a lack of understanding. It 
was  felt  that  this  failure  has  led  to  the  cultural  purpose  of  kata,  to  embody  the  principles  and 
philosophies  of  an  art,  being  largely  forgotten  or  mystified  by  practitioners.  We  argue  that  the 
sociocultural  developments  of  bushido,  and  the  transformation  of  bujutsu  to  budo,  that  placed 
moral, social and spiritual development at the core of the martial art philosophy intertwines kata 
with budo practice. As a result of this, we conclude that the pedagogy of kata has become the bodily 
allusion  and  expression  of  the  core  values  of  the  Japanese  arts,  and  an  essential  pedagogy  of 
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